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ABSTRAKT
Oda Ekonomike e Kosovës është ka qenë dhe ështëgjithmonë e përkushtuar ta fuqizojë
rolin e sektorit privat në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në vazhdimsi. Për
ta mundësuar këtë, krahas shërbimeve që ofron, në vazhdimësi informon dhe kshillon
biznesetlidhur me zhvillimet ekonomike në vend dhe i adreson çështjet me rëndësi tek
institucionet relevante, që janë përgjegjëse për mbrojtjen e tyre.
Oda ekonomike ka rëndësi të veqantë në përkrahjen dhe stimulimin e zhvillimit të biznesit
dhe të ekonomisë në vend në pergjithësi.
Rritja dhe zhvillimi i bizneseve pamundësohet nga sfidat të ndryshme, jo të favorshëm i të
bërit biznes prandaj përmes studimeve dhe analizave të tilla Oda Ekonomike e Kosovës
synon të japë kontributin e saj duke i ndihmuar dhe hapur rrugën drejt adresimit të
barrierave të cilat identifikohen. Shpresoj që të gjithë bashkërisht, përfshirë bizneset
tëvogla, mesëm dhe të mëdha, institucionet shtetërore, donatorët dhe akterët tjerë relevant,
të ndihmojmë në këtë sfidë të transformimit digjital për bizneset, në funksion të krijimit të
një ambienti më të mirë për të bërë biznes dhe fuqizimit të sektorit privat si shtyllë e
zhvillimit socio-ekonomik në vend.
Misioni: Misioni i Odës ekonomike të Kosovës është që krahas me standardet
ndërkombëtare dhe praktikat të sigurta, të lehtësojë, lobojë dhe përfaqësojë për një
komunitet biznesi konkurrues, ekonomi të fuqishme dhe të zhvilluar në Kosovë.
Qëllimi: Qëllimi i Odës Ekonomike të Kosovës është që të ofroj shërbime cilësore duke u
bazuar në kërkesat e anëtarëve, rritja e prezencës së OEK-ut në proceset e rëndësishme
ekonomike sociale dhe mbajtja e stabilitëtit financiar në vend.
Vizioni: “Me Odën Ekonomike të Kosovës, për një ekonomi të fuqishme në Kosovë”.Oda
Ekonomike e Kosovës është e certifikuar me ISO standarde 9001/2008 për menaxhim të
cilësisë (Oda Ekonomike e Kosoves, 2021).

I

MIRËNJOHJE DHE FALENDËRIME
Unëdo të doja tëfillojëtezëntime me falendërimin për të gjithë ata që më ndihmuan dhe më
dhanë kurajë të realizojë Punimin e Diplomës së Bachelor-it në drejtimin Banka, Financa
dhe Kontabilitet.
Në mënyrë të veçantë kam nderin tëfalendëroj mentorin e temës, Dr. Sc. Ardian UKA,
për ndihmën profesionale e shkencore në lidhje me këtë punim.
Së fundi, dua të falënderoj për mbështetjen dhe përkrahjenfamiljen, shoqërinë time dhe
kolegët e UBT – së.
Faleminderit!

Maj, 2021.
Prishtinë

II

PËRMBAJTJA
LISTA E FIGURAVE ..................................................................................... V
LISTA E GRAFIKONËVE .......................................................................... VI
1

HYRJE........................................................................................................ 1

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS ............................................................. 2
2.1

Roli i odës ekonomike të Kosovës ........................................................................... 2

2.2

Njësia Rajonale ........................................................................................................ 4

3 NDIKIMI I ODËS EKONOMIKE TË KOSOVËS NË EKONOMINË
E VENDIT 2015-2021 .................................................................................... 11
3.1

Detyrat kryesore të OEK-ut, gjatë periudhës 2015-2021....................................... 11

3.2

Arsyet që të investoni në Kosovë .......................................................................... 12

3.3

Sistemi Doganor .................................................................................................... 14

3.4

Sistemi Tatimor...................................................................................................... 17

3.5

Tatimi në të ardhurat e korporatave (Tak) ............................................................. 18

3.6

Tatimi në të ardhura personale (Tap) ..................................................................... 18

3.7

Tatimi mbi vlerën e shtuar(Tvsh) .......................................................................... 18

3.8

Shmangia e tatimit të dyfishtë ............................................................................... 19

3.9

Detyrimet Doganore .............................................................................................. 19

3.10

Akciza................................................................................................................. 20

3.11

Ekonomia e Jashtme ........................................................................................... 20

Integrimet Regjionale ................................................................................................... 20
3.12

Mundesi Biznesi ................................................................................................. 20

Energjia dhe Minierat ................................................................................................... 20
Bujqësia dhe Blegtoria ................................................................................................. 21
Vreshtat ......................................................................................................................... 22
Ndërtimtari ................................................................................................................... 23
Industria e tekstilit ........................................................................................................ 24
III

Turizmi ......................................................................................................................... 24

4 NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19 NË EKONOMINË E
KOSOVËS....................................................................................................... 25
5

METODOLOGJIA ................................................................................. 27

6

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE .................................................. 28

7

REFERENCAT ....................................................................................... 30

IV

LISTA E FIGURAVE
Figura .1. Llogo e Odës Ekonomike të Kosovës. ................................................................... 2
Figura.2. Harta e njësive të Odës Ekonomike të Kosovës. ................................................... 3
Figura.3. Mbledhja e Kuvendit të Odes Ekonomike të Kosovës. ........................................ 10
Figura.4. Vreshtat në Komunën e Rahovecit. ...................................................................... 23
Figura.5. Mbrojtja e ekonomisë nga pandemia COVID 19. ................................................ 26

V

LISTA E GRAFIKONËVE
Grafikoni.1. Këshilli drejtues i OEK-ut ................................................................................. 3
Grafikoni.2. Paraqitja grafike e anëtarëve që përfaqsojnë...................................................... 7
Grafikoni.3. Këshilli drejtues i OEK-ut. ................................................................................ 9

VI

1

HYRJE

Në këtë kapitull do të paraqitet një pamje e përgjithshme në pika të shkurta për punimin
dhe qëllimin e këtij punimi. Me fjalë të tjera, do të paraqitet pyetja hulumtuese për të
ilustruar fokusin kryesor, si dhe rëndësinë e këtij hulumtimi.

Qfarë ndikimi mund të ketë Oda Ekonomike në ekonomin e një vendi, por ne do të trajtojm
dhe studiom “Ndikmi i Odës Ekonomike të Kosovës në Ekonomin e vendit 2015-2020?

Oda Ekonomike e Kosovës është ka qenë dhe ështëgjithmonë e përkushtuar ta fuqizojë
rolin e sektorit privat në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik në vazhdimsi. Për
ta mundësuar këtë, dhe krahas shërbimeve që ofron, në vazhdimësi informon komunitetin e
biznesit lidhur me zhvillimet ekonomike në vend dhe i adreson çështjet me rëndësi tek
institucionet relevante që janë përgjegjës për të drejtat e tyre. Ndër iniciativat kryesore në
mbështjete të sektorit privat që i takon objektivit të ri lidhur me Digjitalizmin(zhvillimi
teknologjik) e sektorit privat, është pikërisht analiza e thellë e gjendjes ekzistente dhe
statusit të digjitalitzimit të NVM-ve në Kosovë duke marrë parasysh rolin që digjitalizimi
ka në rritjen e konkurencës të sektorit privat. Përmbushja e kësaj objektive po mundësohet
përmes këtij studimi të publikuar, i pari i këtij lloji në Kosovë që trajton në detaje nivelin e
transformimit digjital të NVM-ve në Kosovë, shfaq sfidat që bizneset hasin në procesin e
digjitalizimit, si dhe rëndësinë e potencialin që ofron transformimi digjital.Oda Ekonomike
e Kosovës, pas hulumtimit me kompani të ndryshme të sektorit privat, përkatësisht NVM
nga sektori i prodhimit (përpunim dhe procesim i metaleve, drurit dhe plastikës),
shërbimeve dhe bujqësisë, ka arritur të përmbledh dhe analizojë informata të mjaftueshme
që dëshmojnë domosdoshmërinë e transformimit digjital për bizneset të cilat për të
qëndruar relevante të treg duhet të orientojnë strategjitë e tyre kah inovacioni dhe
digjitalizimi. Gjë shqetësuese nga të gjeturat e studimit paraqitet fakti se shumica e firmave
nuk kanë plan konkret dhe as strategji të definuar të digjitalizimit (Oda Ekonomike e
Kosoves, 2021)
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Ky kapitull është ndarë në disa pjesë që mundohem të shtjelloj të të gjithë punimin në
mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura që përfshinë studimi, aktivitetet
dhe analizën e tij me një numër të madh definimesh, kuptimesh, analiza, shkrime, raporte
etj.

2.1

Roli i odës ekonomike të Kosovës

Oda Ekonomike Kosovës (OEK), është organizatë profesionale e themeluar në vitin 1962
nga Kuvendi i Kosovës.OEK-u është organizatë profesionale e pavarur, jopolitike dhe
jofitimprurëse.Është institucioni i vetëm i biznesit i themeluar me ligj dhe veprimtaria e
OEK-ut zhvillohet mbi bazën e këtij Ligji (Ligji mbi Odën Ekonomike të Kosovës 2004/7)
i miratuar nga Kuvendi i Kosovës.OEK është institucion në shërbim të ekonomisë
kosovare, partner konstruktiv i institucioneve shtetërore të Kosovës, partner në dialogun
social si dhe promotor i zhvillimit ekonomik dhe politikave të mira makroekonomike. Oda
Ekonomike e Kosovës analizon gjendjen ekonomike të Kosovës dhe aktivisht propozon
forma të reja dhe të avancuara të biznesit vendor dhe bënë ndërkombtarizimin e
ndërmarrësisë kosovare.Oda Ekonomike e Kosovës kontribon në zhvillimin e
ndërmarrjeve, poashtu me profesionalizmin dhe vendosmërinë e saj kontribon në
përafrimin e biznesit kosovar dhe shoqërisë kosovare me vlerat evropiane (Oda Ekonomike
e Kosoves, Kuvendi i Odes 2021)

Figura .1.Llogo e Odës Ekonomike të Kosovës (Oda Ekonomike e Kosovës, 2021)
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Shërbimi profesional i ka këto departamente:

OEK

Departamenti për
Politika dhe
Komunikim Strategjik

Departamenti për
shërbime të
përgjithshme për
anëtarë dhe shoqata

Departamenti për
administratë, financa
dhe teknologji
informative

Departamenti për
Arsim profesional

Menaxhimi i cilësisë

Grafikoni.1. Këshilli drejtues i OEK-ut (Oda Ekonomike e Kosovës, 2021)
OEK ka selinë qëndrore në Prishtinë dhe njësitë rajonale të paraqitura në hartën më posht:

Figura.2. Harta e njësive të Odës Ekonomike të Kosovës (Oda Ekonomike e Kosovës,
2021)

3

2.2

Njësia Rajonale
➢ Shqyrton çështje lidhur me përparimin e prodhimtarisë, qarkullimit dhe shërbimeve
ekonomike dhe probleme aktuale të ekonomisë në rajonin për të cilin është
organizuar;
➢ Realizon decentralizimin e detyrave dhe aktiviteteve të Odës në kuadër të rajonit;
➢ Shqyrton propozime dhe inicion nxjerrjen e akteve nga kompetenca e organeve të
Odës;
➢ Shqyrton çështje dhe inicion propozime për zhvillimin e ndërmarresisë në rajon;
➢ Merr pjesë në përcaktimin e prioriteteve zhvillimore e strukturore të rajonit,
veçmas në konceptimin e qëndrimeve dhe propozimeve për afarizëm ekologjik,
➢ zhvillimin e infrastrukturës ekonomike (rrugë Rajonale, energjetikë, transport e
tjera);
➢ Inicion procedura për nxjerrjen e dispozitave dhe masave në lëmin e ekonomisë, në
interes të ekonomisë në rajonin për të cilin është organizuar ose për ekonominë e
vendit;
➢ Kryen shërbime afariste – profesionale dhe infrastrukturore në interes të ekonomisë
së rajonit;
➢ Inicion dhe realizon bashkëpunim për çështje me interes të përbashkët me anëtarët
e Odës nga rajonet fqinje ose me oda Rajonale të vendeve të tjera, në harmoni me
aktivitetet programore ose aktet e përgjithshme të Odës;
➢ I harmonizon kundërthëniet e paraqitura dhe interesat e ndryshme midis anëtarëve
të Odës në rajon;
➢ Kryen punë të tjera në interes të anëtarëve, në kuadër të kompetencave të Odës (Oda
Ekonomike e Kosoves, 2021)
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Ligji e Odën Ekonomike të Kosovës e pranon si institucion në shërbim të ekonomisë së
vendit, partner i institucioneve shtetërore të Kosovës, partner në dialogun social si dhe
instucion i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik dhe politikave të mira mikro dhe
makroekonomike.
OEK-u analizon gjendjen ekonomike në vend dhe vazhdimisht propozon forma të reja dhe
sa më të lehta, të avancuara të biznesit vendor dhe bën ndërkombëtarizimin e ndërmarrësisë
kosovare.
Kontribuon në rritjen, zhvillimin e ndërmarrjeve dhe me profesionalizimin dhe
vendosmërinë e saj kontribuon në përafrimin e bizneseve dhe shoqërisë kosovare me vlerat
evropiane.
Në vitin 2005, pas miratimit të ligjit bazik mbi OEK-un dhe akteve tjera normative për
funksionim të brendshëm, pas një procesi zgjedhor gjithëpërfshirës, Kryetar i Odës
Ekonomike të Kosovës u zgjedh Dr. Besim Beqaj i cili udhëhoqi me OEK-un deri në vitin
2010, kur u emërua Ministër në Qeverinë e Republikës të Kosovës.Në këtë periudhë Oda
Ekonomike e Kosovës u fokusua në strukturimin e brendshëm profesional për të mundësuar
funksionimin e plotë si Odë Ekonomike me anëtarësi vullnetare, sidomos duke rritur
numrin e shërbimeve dhe fuqizuar rolin në proceset shtet ndërtuese dhe zhvillimore të
vendit (Oda Ekonomike e Kosoves, 2021).
Në këtë periudhë OEK rriti numrin e anëtarësisë në 15,000 përmes kontratave individuale
dhe kontratave për anëtarësi kolektive me shoqatat zejtare të Prishtinës, Prizrenit dhe
Pejës.Në këtë periudhë OEK arriti fuqishëm të ndërkombëtarizoj aktivitetin e vet.Vlen të
përmenden Partneritetit strategjik me institutin austriak për transfer të dijes WIFI (pjesë e
Odës Federale të Austrisë), partneriteti strategjik me GIZ dhe Odën Zejtare dhe të
bizneseve të vogla të Dortmundit (HWK Dortmund), bashkëpunim që rezultoi me
certifikimin e OEK-ut me standardin ISO 9001:2008 për menaxhim te cilësisë, anëtarësimi
në Unionin Ndërkombëtar të Transportit Rrugor (IRU), anëtarësimi në Forumin Ekonomik
të Vjenës, partneriteti me USAID-in për forcimin e rolit të shoqatave dhe partneriteti me
5

Komisionin Evropian për edukimin e fuqisë punëtore përmes arsimit profesional.Gjithashtu
pati fuqizim të rolit dhe përfaqësimit të biznesit në aspektin e brendshëm, sidomos përmes
avokimit për politikat ekonomike, gjë që rezultoi me reformën substanciale fiskale,
përkatësisht zvogëlimin e normave tatimore për bizneset dhe punëmarrësit, si dhe lirimet
doganore, veçanërisht për sektorin bujqësor dhe lëndët e para për industrinë përpunuese
(Oda Ekonomike e Kosoves, 2021)
Gajtë viteve 2015-2021 roli i- OEK-ut, ka qenë sidomos në fushën e arsimit profesional,
duke i dhënë rol udhëheqës OEK-ut në transformimin e edukimit të fuqisë punëtore, përmes
arsimit profesional (Pilot Projekti për Automekanikë dhe Metal përpunues në bashkëpunim
me Odën Zejtare dhe të biznesve të Vogla të Dortmundit) dhe certifikimeve ndërkombëtare
përmes WIFI dhe IRU, si dhe rritjes së rolit të OEK-ut në promovimin e vlerave ekonomike
të vendit përmes bashkëpunimit me dhjetëra ODA nga Gjermania, Austria, Sllovenia,
Turqia, Italia, Holanda, Egjipti, Arabia Saudite, Greqia, Maqedonia, Libia, Jordania,
Kuvajti, Emiratet e Bashkuara Arabe, etj.Në aspektin e aktivitetit institucional të
brendshëm janë zgjidhur dhjetëra çështje të shoqatave të ndryshme në eliminimin e
barrierave të të bërit biznes, shkeljes së Marrëveshjes së CEFTA-s, si dhe ndryshimi i
fundit i politikave fiskale, sidomos zgjerimi i i listës së lirimeve doganore për lëndën e Irë.Rol të rëndësishëm për komunitetin e biznesit në proceset vendimmarrëse është arritur
edhe përmes pjesëmarrjes aktive në: Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik dhe
Këshillin Ekonomik – Social dhe konsolidimit të plotë të Tribunalit të Arbitrazhit pranë
Odës Ekonomike të Kosovës.Sot OEK ka rreth 16,000 anëtarë individual dhe të organizuar
përmes shoqatave në mënyrë kolektive, 7 njësi rajonale (Prishtinë, Mitrovicë, Pejë,
Prizren, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakovë, si dhe 5 departamente të cilat funksionojnë në kuadër
të shërbimit profesional: departamenti për politika dhe komunikim strategjik; departamenti
për shërbime të përgjithshme për anëtarë dhe shoqata; departamenti për administratë,
financa dhe teknologji informative; departamenti për arsim profesional dhe menaxhimi i
cilësisë (Oda Ekonomike e Kosoves, 2021)
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OEK-u në bazë të ligjit mbi Odën Ekonomike të Kosovës është anëtare e rëndësishme e
trupave qeveritare të Republikës së Kosovës, me të vetmin qëllim: përfaqësimin e biznesit
kosovar të të gjitha sektoreve. Poashtu, OEK-u është anëtare e organizatave më të
rëndësishme botërore si: EUROCHAMBRES, International Chamber of Commerce (ICC),
IRU Academy, European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB), Silk
Road Chamber of International Commerce (SRCIC) dhe Chamber Investment Forum
(CIF).
Kuvendi i Odës në bazë të hiarkisëështë organi më i lartë i Odës.Pra është i përbërë nga
përfaqësues të zgjedhur nga anëtarëte Odës në pajtim me procedurën e zgjedhjeve të
përcaktuar me statut. Kuvendi i Odës drejtohet nga Kryesuesi i Kuvendit të Odës.
Kuvendi i Odës për momentin i ka 71 vende përfaqësuese, të cilat janë të ndara ndërmjet
Shoqatave Sektoriale dhe Njësive Rajonale të ndara proporcionalisht sipas numrit të
anëtarëve që përfaqësojnë në Odën Ekonomike të Kosovës:
➢ Shoqatat Sektoriale 90%.
➢ Njësitë Rajonale 10%
100
80
60
40

90

20
10

0
Shoqatat Sektoriale

Njësitë Rajonale

Grafikoni.2. Paraqitja grafike e anëtarëve që përfaqsojnë (Oda Ekonomike e Kosovës, 2021)
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Drejtuesit e zgjedhur për të përfaqësuar anëtaret e Kuvendit dhe Këshillit Drejtues të OEKut, zgjidhen me mandat katër vjeçar me mundësi vazhdimi(rizgjidhje).
Kuvendi i Odës është përgjegjë për miratimin:
Statutit të OEK-ut dhe ndryshimet e tij;
➢ Programin e punës, planin financiar dhe raportet mbi përfundimin e tyre;
➢ Rregullat dhe proceduarat për punën e Arbitrazhit të Përhershëm dhe Këshillit të
Nderit;
➢ Rregulloren mbi punën e vetë OEK-ut;
Kuvendi Zgjedhë:
➢ Zgjedhë Kryesuesin e Kuvendit të Odës
➢ Zgjedhë Kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës;
➢ Në mbështetje të propozimit të Kryetarit të Odës zgjedh nënkryetaret, anëtarët e
Këshillit Drejtues dhe zgjedh Sekretarin e Përgjithshëm të Odës;
➢ Emëron Kryesuesin e Arbitrazhit të Përhershëm, Arbitrat dhe anëtarët e Gjykatës së
Nderit; (Kuvendi i Odes n.d.)
Kuvendi Përcakton:
➢ Përqindjen e kuotës së anëtarësisë;
➢ Qëndrime lidhur me çështje të rëndësishme të sistemit ekonomik, të politikës
zhvillimore dhe aktuale ekonomike;
➢ Qëndrime, konkluzione dhe iniciativa lidhur me çështje që janë në interes të
anëtarëve dhe ua dërgon organeve dhe institucioneve kompetente shtetërore;
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➢ Iniciativa për përgatitjen e dispozitave ligjore dhe të tjera nga lëmi i ekonomisë;
➢ Masa dhe aktivitete për nxitjen e investimeve, në veçanti të investimeve direket
nga jashtë në ekonominë e Kosovës;
➢ Mendime dhe qëndrime të Odës për përmirësimin e kushteve të punës të
subjekteve ekonomike dhe për çështje të tjera nga veprimtaria e Odës;
➢ Kriteret dhe mënyrën e zgjedhjes së përfaqësuesve (anëtarëve) në Kuvendin e Odës
nga shoqatat sipas veprimtarive dhe nga Njësitë Rajonale; (ANON-OEK 2017)
Struktura organizative ishte e trashëguar.Oda kishte Kuvendin, Këshillin Drejtues, këshillat
dhe shoqatat.

Këshilli Drejtues

Këshilli për
marrëdhënie me
botën e jashtme

Këshilli për investime
dhe zhvillim

Këshilli për çështje
sistemore, informatikë
dhe organizim

Grafikoni.3. Këshilli drejtues i OEK-ut (Oda Ekonomike e Kosovës, 2021)
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Figura.3. Mbledhja e Kuvendit të Odes Ekonomike të Kosovës (Oda Ekonomike e
Kosovës, 2021)
Shoqatat:
➢

Shoqata për energjetikë dhe industri ekstraktive

➢

Shoqata për industri metal përpunuese

➢

Shoqata për industrinë e tekstilit dhe të lëkurë-këpucëve

➢

Shoqata për pylltari, industrinë e përpunimit të drurit, letrës dhe veprimtarisë
grafike

➢

Shoqata për bujqësi, industri ushqimore, duhanit dhe hidroekonomisë

➢

Shoqata për ndërtimtari IMN dhe ekonomi komunale-banesore

➢

Shoqata për komunikacion, lidhje dhe ekonomi rrugore

➢

Shoqata për tregti, hotelieri dhe turizëm

➢

Shoqata e bankave dhe e kompanive të sigurimit

➢

Shoqata për ekonomi të vogël

➢

Shoqata për industrinë e gomës, kimike dhe farmaceutike (Oda Ekonomike e
Kosoves, 2021)
10

3

NDIKIMI I ODËS EKONOMIKE TË KOSOVËS NË EKONOMINË
E VENDIT 2015-2021

3.1

Detyrat kryesore të OEK-ut, gjatë periudhës 2015-2021
➢ Përfaqësimi i interesave të harmonizuara të anëtarësisë në tërësi me iniciativa të
reja;
➢ Bashkëpunimi me organet e pushtetit në formulimin e strategjisë së zhvillimit të
përgjithshëm ekonomik, zhvillimit rajonal, struktural dhe politikës adekuate
industriale,
➢ Përmirësimin e infrastrukturës ekonomike dhe në lëminë e politikës ekonomike
mbrojtëse;
➢ Pjesëmarrja në dialogun ekonomik dhe social bashkë me asociacionet e tjera
afariste, shoqatat e interesit, sindikatat, etj ;
➢ Zhvillimi dhe kryerja e shërbimeve të sistemit integral të afarizmit dhe të
informacionit; lidhur me bazat e të dhënave vendase dhe të jashtme, sidomos në
lëmin e kërkesës dhe ofertës të formave të ndryshme të bashkëpunimit ekonomik
dhe karakteristikave ekonomike të përgjithshme e të veçanta të tregut të Kosovës
dhe vendeve të jashtme;
➢ Promovimi i tregtisë së jashtme me anë të organizimit të kontakteve afariste në mes
të partnerëve vendas dhe të atyre të huaj paraqitjes së përbashkët në panaire,
prezantimit të bizneseve, delegacioneve tregtare të brendshme dhe të jashtme me
marrjen e propozimeve për investime të përbashkëta të kompanive etj;
➢ Pjesëmarrja në procesin permanent të inovacioneve dhe përmirësimin e cilësisë së
produkteve e të shërbimeve dhe në promovimin e standardeve teknike evropiane për
ambientin dhe programet ekologjike;
➢ Dhënia e këshillave për zhvillim, veçanërisht lidhur me kriteret për fitimin e
bonitetëve financiare, mjeteve nga buxheti dhe burimet e tjera, në përgatitjen e
programeve investive në biznes dhe konsultimet rreth ristrukturimit dhe rinovimit të
bizneseve;
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➢ Ndihma profesionale dhe konsultimet rreth zgjidhjes së çështjeve të afarizmit
vijues siç është sigurimi i mjeteve qarkulluese, përdorimi racional i energjisë,
racionalizimi i shpenzimeve të xhiros, furnizimi me lëndë të parë, mënjanimi i
pengesave afariste, ndihma për hartimin e programeve të ristrukturimit dhe të
zhvillimit të kompanive të caktuara;
➢ Ndihma për hartimin e programeve të zhvillimit dhe të investimeve, sidomos për
➢ Bizneset e vogla dhe të mesme;
➢ Ndihmon ndërmarrjet në kërkesat për dhënien e dokumenteve tregtare, sidomos
certifikatave për origjinën e mallit dhe dokumenteve të tjera, në përputhje me ligjet
në fuqi;
➢ Angazhimi për zgjidhjen e kontesteve ekonomike përmes arbitrazhit të përhershëm;
➢ Bashkëpunimi me institucionet e tjera në përcaktimin e nevojave për trajnime
profesionale për komunitetin e biznesit si dhe trajnimeve të vazhdueshme për
subjektet e anëtarësuara në Odë;
➢ Pjesëmarrja në sistemin permanent në trajnimet e të punësuarve bëhet në harmoni e
me statutin dhe dispozitat tjera të veçanta të odës (Oda Ekonomike e Kosoves,
2021)

3.2

Arsyet që të investoni në Kosovë

Përfitime për investitorët të huaj dhe vendor.Vitëve të fundit Oda Ekonomike ka luajtur një
rol të rëndësisheëm në fuqizimin dhe prurjen e bizneseve të huaja në Kosovë.Disa nga
përfitimet kur investoni në Kosovë janë: taksa të ulëta, resurse të pasura dhe ambient
përkrahës të biznesit.
➢ Taksat në Kosovë janë shumë të ulëta krahasuar me shtetet fqinjë;
➢ Sistemi tatimor është mbajtur jashtëzakonisht i thjeshtë;
➢ Popullata – e re dhe e motivuar, 70% nën moshën 35 vjeçare;
➢ Një fuqi të re dhe të motivuar punëtore me shpirt dhe aftësi të forta ndërmarrëse
dhe gjithashtu njohuri të përgjithshme të shumicës së gjuhëve Evropiane;
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➢ Resurset e lakmueshme natyrore: linjiti, zinku, plumbi, feronikeli dhe toka
pjellore bujqësore;
➢ Qasje të lirë në tregun e Bashkimit Evropian dhe tregjet fqinje;
➢ Institucione moderne në përkrahjen e bizneseve;
➢ Procedurë të thjeshtë dhe të shpejtë për regjistrimin e bizneseve (brenda 3
ditëve);
➢ Sistem të sigurtë bankar;
➢ Strukturë moderne ligjore dhe në pajtim me BE-në;
➢ Monedha zyrtare në Kosovë është Euro, që eliminon rrezikun e Euro-zonave.
(Anon-MEI 2021)

Pas pavarësimit të saj, Kosova ka arritur progres të madh në shumë fusha të zhvillimit të saj
si në: rritjen e stabilitetit politik, ngritjen e nivelit të sigurisë, ekonomi stabile me rritje të
vazhdueshme, plotësim të legjislacionit etj.Ajo është bërë pjesë e rëndësishme e
iniciativave të bashkëpunimit rajonal, përmes të cilave është arritur krijimi i tregut të
përbashkët rajonal, eliminimi i tarifave doganore, eliminimi i barrierave tregtare, si dhe
hapja e perspektivave të reja.Institucionet e Kosovës kanë punuar dhe vazhdojnë me hapa të
shpejtë të punojnë në përmbushjen e standardeve të nevojshme për anëtarësim në
Bashkimin-Evropian. Është krijuar mjedis stabil makroekonomik, sistem i qëndrueshëm
financiar, janë bërë reforma në politikën fiskale në aplikimin e normave më të ulëta
tatimore në rajon.Nder objektivat e rëndësishme që vendi ynë ka venë para vetës është edhe
rritja e konkurrencës së ekonomisë së vendit në tregun rajonal. (Anon-MEI 2021)
Është arritur progres në ngritjen e infrastrukturës moderne, si brenda Kosovës e po ashtu
edhe me lidhjen me rajonin, vlen të përmendet këtu lidhja me Shqipërinë përmes
autostradës së ndërtuar, si dhe zotimet e Shqipërisë që në një të ardhme jo të largët të
ndërtoj edhe vijën hekurudhore që lidh këto dy vende. Rëndësia e kësaj rruge për Kosovën
ka kuptim të dyfishtë kur kihet parasysh se Kosova tashmë ka edhe portin e saj në Adriatik
përmes të cilit ajo lidhet me transportin detar. Përmes kësaj rruge Kosova lidhet me portin e
saj me një distancë kohore me vetëm dy ore e gjysmë. Së shpejti fillon edhe ndërtimi i
autostradave të cilat e lidhin Kosovën me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Serbinë, ndërtimi i
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së cilave paraqet mundësi mjaftë të favorshme për investitorë të jashtëm (Oda Ekonomike e
Kosoves, 2021)
Vendi ynë ofron mundësi të mëdha për investim në sektorë të ndryshëm si psh: bujqësi,
energji,vreshtari,turizëm,nxjerrje,ekspolatimdhe përpunim të metaleve etj.Sistemi i
regjistrimit të biznesit në Kosovë është një faktor tjetër nxitës për rritjen e investimeve, me
proceduara të thjeshta, pra një biznes mund të hapet shumë shpejt pa patur ndonje problem.
Të gjitha këto procedura dhe lehtësime për regjistrim të biznesit e veçojnë Kosovën si një
vend mjaft atraktiv me mundësi të mira për investim për secilin investitor të sektorëve të
ndryshëm, si në privatizim ku tashmë është dhënë në koncesion i kompanisë Turke KEDS,
po ashtu edhe disa kompani dhe distrucione të mëdha, pritet privatizimi dhe dhënia në
koncesion i kompanive të mëdha publike si: Posta dhe Telekomi i Kosovës, e po ashtu edhe
investimi në fushat e gjelbërta, në të cilat mundësi mjaftë të mira në ofrimin e
infrastrukturës fizike që është ndërtimi i parqeve industriale. Kosova, po punon
vazhdimitsht në krijimin tregut të kapitalit financiar, në të cilin do të gjenin plasman
investitorët e huaj, të cilët duan të investojnë në aksionet e kompanive të ndryshme.
Numri i përgjithshëm i kompanive të huaja që operojnë në Kosovë arrin në rreth 4210,
investimet në sistemin bankar paraqesin vlerën më të madhe financiare me kapital të huaj.
Kapitali i huaj ka një shpërndarje gjeografike të gjerë, nga më së 80 vende të botës, ku
Shqipëria

zë

vendin

e

parë

për

nga

numri

i

bizneseve

të

regjistruara

Shpërndarja e kompanive të huaja investuese sipas sektorëve të ekonomisë.
3.3

Sistemi Doganor

Dogana e Kosovës aplikon proceduara të avancuara në zhdoganimin e mallrave, përmes
sistemit elektronik – TIMS (Trade Information Management System), ku 90% e
deklarimeve bëhet përmes DTI (Direct Trade Input). Koha mesatare e vlerësuar për
zhdoganim në kalimet kufitare është 3 orë.
Tarifat doganore në Kosovë sa i përket importit janë:
➢ 0% për mallrat që importohen nga vendet e CEFTA;
➢ 10% për mallrat që importohen nga të gjitha shtetet tjera;
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➢ Taksa e akcizës variabile për produktet si: duhani, nafta, alkooli, etj.

Pas Lirimet në importim Gjatë importimit, TVSH nuk paguhet për:
➢ Mallrat e importuara me qëllim të shfrytëzimit zyrtar nga zyrat diplomatike dhe
konsullore, dhe misionet speciale të akredituara në Kosovë;
➢ Mallrat e importuara me qëllim të shfrytëzimit zyrtar nga organizatat
ndërkombëtare, nëse këto janë parashtruar në traktatet apo marrëveshjet
ndërkombëtare të cilat zbatohen në Kosovë;
➢ Mallrat e importuara me qëllim të shfrytëzimit personal nga personeli i huaj i
misioneve speciale diplomatike dhe konsullore të akredituara në Kosovë, duke
përfshirë këtu edhe anëtarët e tyre të familjes;
➢ Mallrat e importuara për forcat e Armatosura të Organizatës së Traktatit të
Atlantikut Verior dhe KFOR-it;
➢ Arin, metalet tjera të çmueshme, bankënotat dhe monedhat metalike të importuara
nga Banka Qendrore e Kosovës;
➢ Importin e gazit përmes sistemeve të distribuimit të gazit natyror ose importi i
energjisë elektrike;
➢ Linjat e prodhimit dhe makineritë për përdorim në procesin e prodhimit, - Lëndën e
parë që shfrytëzohet për procesin e prodhimit;
➢ Pajisjet e teknologjisë së informacionit;.
➢ Gazetat dhe botimet periodike;
➢ Pajisjet dhe materialet e importuara për nevojat e mediave të shkruara dhe
elektronike.
Furnizime të liruara nga TVSH me të drejtën e zbritjes së TVSH-së së zbritshme, janë:
➢ Eksportet,
➢ Furnizimi i mallrave dhe shërbimeve në lidhje me transportimin ndërkombëtar,
➢ Furnizimi i mallrave ose shërbimeve nën aranzhimin diplomatik dhe konsullor,
➢ Furnizimi i mallrave ose shërbimeve për organet ndërkombëtare dhe ndërqeveritare të njohura si të tilla nga autoritetet publike të Kosovës,
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➢ Furnizimi i mallrave apo shërbimeve për NATO-n dhe KFOR-in ,
➢ Furnizimi i arit për Bankën Qendrore,
➢ Ujitja e tokave bujqësore,
➢ Furnizimi i mallrave dhe shërbimeve të financuara nga të ardhurat e donacioneve;
➢ Furnizimi i mallrave dhe shërbimeve të bëra për Kombet e Bashkuara ose ndonjë
nga agjencitë e saj, Banka Botërore dhe organizatat ndërkombëtare ndërqeveritare; ➢ Furnizimi i mallrave dhe shërbimeve publike të bëra për Bashkësitë fetare të
Kosovës;
➢ Transporti ajror dhe hekurudhor ndërkombëtar i pasagjerëve dhe transporti i
mallrave të tyre shoqëruese, etj (ANON-MEF 2021)

Furnizime të liruara nga TVSH-ja pa të drejtën e zbritjes së TVSH-së së zbritshme, janë:
➢ Furnizimi i shërbimeve spitalore dhe kujdesi mjekësor;
➢ Furnizimi i shërbimeve të edukimit;
➢ Furnizimi i shërbimeve të mirëqenies dhe sigurimit social;
➢ Furnizimi i gazetave dhe botimeve periodike, si dhe furnizimi i - shërbimeve nga
mediat elektronike të radios dhe televizionit;
➢ Furnizimi i shërbimeve të transportit publik të udhëtarëve dhe bagazhit të tyre;
➢ Furnizimi i shërbimeve të sigurimit dhe risigurimit të jetës dhe shëndetit;
➢ Furnizimi i shërbimeve financiare;
➢ Furnizimi në vlerën nominale të pullave fiskale, pullave postale dhe pullave të tjera
të ngjashme;
➢ Furnizimi i basteve, lotarive dhe lojërave të tjera të fatit;
➢ Furnizimi i tokës, tokës në të cilën qëndron ndërtesa apo shtëpia;
➢ Furnizimi i shtëpive, banesave ose të ngjashme, që do të shfrytëzohen për qëllime
relevante të banimit duke përfshirë garazhet dhe bodrumet, etj. (ANON-MEF 2021)

Aplikimi i normës së sheshtë të TVSH-së për prodhuesit bujqësor Norma e sheshtë për
prodhuesit bujqësor është 8 %.Përllogaritja për prodhuesit bujqësor bëhet nga blerësi person i tatueshëm, kundrejt furnizimeve të kryera të mallrave. Norma e sheshtë
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konsiderohet brenda çmimit të përllogaritur të blerjes së mallrave. Skema e normës së
sheshtë zbatohet mbi produktet si në vijim:
➢ Produkte primare bujqësore të përgjithshme;
➢ Bimët zbukuruese, aromatike, mjekuese, të natyrës dhe të serave;
➢ Prodhimi i kërpudhave dhe frutave të malit;
➢ Prodhimi i fidanëve (kultivimi i pemëve dhe perimeve të reja për shitje) dhe
farërave. - Qumësht dhe nën-produkte të qumështit; (ANON-MEF 2021)
3.4

Sistemi Tatimor

Kosova ka zhvilluar një sistem fiskal të bazuar në përvojat dhe politikat më të mira të
Bashkimit Evropian, në mënyrë që të ketë politika fiskale dhe legjislacion sa më të përafërt
me atë të BE-së. Kjo vlen për tatimet dhe politikat doganore duke përfshirë tatimet direkte
dhe indirekte (Tatimi në të Ardhurat e Korporatave, Tatimi në të Ardhurat Personale,
Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, Dogana, Akciza, etj ). Sistemi tatimor në Kosovë përbën një
pako ligjesh tatimore dhe udhëzimesh administrative. Prej këtij udhëzimi administrative
janë :
➢ Tatimit në të Ardhurat e Korporatave (TAK);
➢ Tatimit në të Ardhurat Personale (TAP);
➢ Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH); - Detyrimeve Doganore;
➢ Akcizës;
➢ Dispozitat e Veçanta;
➢ Transferimi i Çmimeve;
➢ Shmangies së tatimit të dyfishtë. (ANON-MEF 2021)
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3.5

Tatimi në të ardhurat e korporatave (Tak)

Tatimi në të Ardhurat e Korporatave aplikohet në të ardhurat e tatueshme të
korporatave.Tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore prej 50,000€ apo më pak, tatohen në
masën 3% (për veprimtaritë siç është tregtia, transporti, bujqësia dhe veprimtaritë e
ngjashme komerciale) apo 9% (për veprimtaritë shërbyese, profesionale, të zanatit, të
argëtimit dhe të ngjashme).Tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore mbi 50,000€ tatohen
me 10% në të ardhurat e tatueshme.Valuta - përdorimi i euros si valutë ndikon në krijimin e
mjedisit të besueshëm, me inflacion të ulët. (Anon-MEI 2021)
3.6

Tatimi në të ardhura personale (Tap)

Tatimi në të Ardhura Personale aplikohet në të gjitha të ardhurat që pranon një individ e që
janë të tatueshme në bazë të Ligjit për Tatimin në të Ardhura Personale.Tatimpagues sipas
Ligjit për Tatim në të Ardhura Personale, janë: personat fizik rezident dhe jo rezident,
ndërmarrja personale afariste, ortakëritë dhe shoqëritë, të cilët pranojnë ose krijojnë të
ardhura bruto nga çfarëdo burimi, duke përfshirë pagën, veprimtarinë afariste, qiranë,
fitoren në lotari, interesat, fitimet kapitale, shfrytëzimin e pasurisë së paprekshme,
pensionet, si dhe çdo të ardhur tjetër që rrit vlerën neto të tatimpaguesit. (Anon-MEI 2021)
3.7

Tatimi mbi vlerën e shtuar(Tvsh)

Që nga shtatori i vitit 2015, TVSH është përshkallëzuar në dy norma, atë standarde prej
tetëmbëdhjetë për qind (18%) dhe normën e reduktuar prej 8% te vlerës së furnizimeve të
importuara dhe furnizimeve të brendshme të tatueshme, me përjashtim të furnizimeve të
liruara dhe furnizimeve të trajtuara si eksporte. Norma e reduktuar e TVSH-së llogaritet dhe
paguhet prej tetë për qind (8%) për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, si dhe importin e
tyre, si në vijim:
➢ Furnizimi me ujë, përveç ujit të ambalazhuar;
➢ Furnizimi me energji elektrike, përfshirë shërbimet e transmisionit dhe distribuimit,
me ngrohje qendrore, mbledhjen e hedhurinave dhe trajtimin e mbeturinave tjera;
➢ Drithërat sikurse janë elbi, misri, varietetet e misrit, tërshëra, thekra, orizi dhe gruri;
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➢ Prodhimet e bëra prej drithërave për qëllim të konsumimit njerëzor, sikurse janë
mielli, brumërat, buka dhe prodhime të ngjashme;
➢ Vajrat për gatim të bërë nga drithërat apo farërat vajore për përdorim në gatim për
konsumim njerëzor;
➢ Qumështi dhe produktet e qumështit me qëllim për konsumim njerëzor;
➢ Kripa e përshtatshme për konsum njerëzor;
➢ Vezët për konsum;
➢ Librat shkollore dhe publikimet serike;
➢ Furnizimi duke përfshirë huadhënien e librave nga bibliotekat, përfshirë broshurat,
fletëpalosjet dhe materialet e ngjashme të shtypura, librat me fotografi për fëmijë,
librat për vizatim dhe ngjyrosje, librat e muzikës në formë të shtypur apo të
dorëshkrimit, hartat dhe grafiqet hidrografike dhe të ngjashme;
➢ Pajisjet e teknologjisë së informacionit;
➢ Furnizimi i barnave, produkteve farmaceutike, institucioneve dhe aparateve
mjekësore dhe kirurgjike.
➢ Pajisjet mjekësore, autoambulancat, ndihmat dhe aparatet tjera mjekësore me
qëllim që të lehtësojnë ose trajtojnë paaftësinë për shfrytëzim ekskluziv të të
paaftëve, duke përfshirë riparimin e këtyre mallrave dhe furnizimin e ulëseve të
fëmijëve për vetura. (Anon-MEI 2021)
3.8

Shmangia e tatimit të dyfishtë

Kosova për momentin ka Marrëveshje për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë me Republikën
Maqedonisë, Turqinë Britaninë e Madhe, Slloveninë, Hungarinë, Belgjikën, Finlandën,
Shqipërinë, Gjermaninë dhe Holandën. Marrëveshjet për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë
me shumë shtete tjera janë ne proces të bisedimeve.
3.9

Detyrimet Doganore

Taksa doganore është 0% - 10% Shumica e lëndëve të para janë të liruara, Shumica e
pajisjeve

për

prodhimin

janë

të

liruara

me

Ligjin

Nr.

04/L-163.

Disa nga materialet e papërpunuara bujqësore (të tilla si farat, etj.) dhe pajisjet janë të
liruara nga Dogana dhe TVSH-ja. Janë bërë lirimet edhe me zgjerimin e aneksit të Ligjit
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Nr. 04/L-163 publikuar me 16.01.2014 Udhëzimin Administrativ 05/2015 te datës
30.09.2015 shtohet aneksi 1 ku behet lirimi i barnave kreut te 30 si dhe Gazi natyral dhe
LPG për energji. Udhëzimin Administrativ 07/2016 te datës 12.10.2016 shtohet Lista e
mallrave me tatim zero e cila i shtohet Aneksit 1, Pjesa B dhe Pjesa D të Ligjit ku lirohen
mallrat; Koks nafte i kalcinuar , Vajrat si lëndë djegëse, si dhe Vajrat lubrifikante. (AnonMEI 2021)
3.10 Akciza
Akcizat aplikohen në disa mallra vendore ose të importuara të tilla si: cigare, pije alkoolike,
ujë dhe pije të tjera freskuese, naftë, etj.
3.11 Ekonomia e Jashtme
Integrimet Regjionale Në shume aspekte, Kosova është një nga ambientet më tërheqëse të
bizneseve në rajon. Potenciali më i madh janë minierat, energjia, bujqësia dhe sektorët për
përpunimin e ushqimit që prezantojnë mundësi për tërheqje të investimeve private. Qeveria
e Republikës së Kosovës po punon që të përmirësojë më shumë klimën e investimeve në
Kosovë. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë ndërtuar me sukses një ambient stabil
makroekonomik. Kosova ka pranuar EURO-n si monedhë shtetërore dhe si pasojë eliminon
rrezikun e Euro-zonave. Për më tepër, Qeveria e Republikës së Kosovës drejton politikë
fiskale të qëndrueshme dhe progresive.Investimet e huaja direkte do të kishin rol kyç, si në
aspektin e kapitalit financiar, ashtu edhe në aspektin e transferimit të njohurive”. Në plan
afatshkurtë dhe afatmesëm Politikat e Rimëkëmbjes, përveç atyre që janë të miratuara në
Programin e Rimëkëmbjes Ekonomike, duhet të orientohen në sigurimin e konfidencës për
bizneset dhe për konsumatorët dhe në qarkullimin e pandërprerë të parasë në treg
(Gërxhaliu 2017), (ANON-ME 2021).
3.12 Mundesi Biznesi
Energjia dhe Minierat - Kosova ka një konglomerat të madh të pasururivenëntokësore,
me 14,700 milion tonë, që zë vendin e pestë në botë për rezerva linjiti. Rezervat e këtij
minerali që përdoret si burim kryesor i prodhimit energjetik në Kosovë, vlerësohet se do të
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zgjasin për 650 vjet të tjera, me ritmin e nxjerrjes momentale por është duke u bërë
përpjekje për shfrytëzimin e resurseve tjera të ripërtrishme.
Rezerva e qymyrit tëlinjiti janë të shpërndara edhe në Rrafshin e Dukagjinit dhe atë të
Drenicës, por nxjerrja e mineralit momentalisht është kufizuar vetëm në Rrafshittë
Kosovës.Minierat

e

Linjitit

(Mirash-Bardhe

dhe

Sibovci

Jug

Perendim)

Minierat e Linjit gjenden ne afërsi te komunës se Kastrioti përkatësisht në pjesën
perëndimore të këtij qyteti.Shfrytëzimi i qymyrit në Kosovë ka filluar në vitin 1922, me
hapjen e minierës nëntokësore “Kosova” afër fshatit Hade. Më vonë janë hapur miniera
“Krushevci”, miniera “Sibovci”, ndërsa në pjesën jugore të basenit miniera “Babush” Afër
Ferizajit. Shfrytëzimi nëntokësor i qymyrit ka zgjatur diku deri në vitin 1967.
Në periudhën 1952-1956 fillojnë punimet e hulumtimeve gjeologjike të detajuara në
basenin qymyror të Kosovës me vërtetimin e rezervave. Paralelisht me këtë bëhet përgatitja
për hapjen e Mihjes sipërfaqësore në Mirash, per furnizimin e bllokut të parë në
termocentralin “KOSOVA A” që kishte një kapacitet 65 MW. Përfundimisht Këto objekte
lëshohen në punë në vitin 1962 dhe kjo quhet faza e parë e TC të Kosovës.
Në vitin 1964 fillon hapja e Minierës tjetër sipërfaqësore në Bardh, hapjes se këtyre
minierave ju parapriu ndërtimi i bllokut të tretë dhe katërt të T.C. “Kosova A” me kapacitet
prej 200 MW.Aktualisht këto dy miniera janë bashkuar dhe gjenden në fazën përfundimtare
të shfrytëzimit, ndërsa linjiti për gjenerimin e Energjisë Elektrike vazhdon të shfrytëzohet
nga miniera e “Sibovcit Jug-Perëndim”, minierë kjo që gjendet në zhvillim e sipër.
(Ekonomisë 2021).Pos linjitit Kosova është e pasur edhe me zink, plumb, ari, kadmium dhe
bismut.Kultura e nxjerrjes së linjitit daton qysh heret që nga koha romake, nxjerrja moderne
e mineraleve në Kosovë fillon në vitet 1930'ta, me themelimin e Kompleksit të Trepçës që
bënë një kthes të madhe në ekonomik dhe industrin e vendit. Momentalisht Trepça është
pronë shoqërore dhe përbëhet nga tetë mina, për fat të keq asnjëra prej të cilave nuk është
aktive (Bajrami 2016).
Bujqësia dhe Blegtoria - Kosova është mjaft e pasur me tokë bujqësore, 53 për qind të
sipërfaqes totale janë tokë e punueshme, pra ka mundësi të mire për investim.Për momentin
sektori i bujqësisë kontribuon vetëm 19 për qind në NVP-në e përgjithshme dhe 15 për qind
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në vlerën e eksportit.Procedimi i ushqimit në Kosovë gjithëmon është udhëhequr nga
ndërmarrjet shoqërore, derisa sot këto janë jo-aktive; ekonomitë familjare dhe kompani të
reja private kanë filluar të punojnë në këtë fushë.Shumica e këtyre kompanive janë të vogla
dhe nuk kanë kapacitetet e nevojshme për të mbuluar pjesën më të madhe të kërkesave që
paraqiten në treg.
Investimi dhe subvencionimi në këto kompani, sigurimi i teknikave të reja të menaxhmentit
do të mund të ringjallte industrinë e agro-prosimit në Kosovë, deri në atë pikë që do të
mund ti plotësonte nevojat e tregut mbrenda Kosovës dhe të garonte në tregjet
ndërkombëtare.
Vreshtat - Vreshtaria si sektor në Kosovë ka qenë e zhvilluar qysh para 2000 viteve.
Kushtet e mira klimatike si një nga faktorët kryesor që përcaktojnë prodhimin janë në favor
të zhvillimit të këtij sektori. Duke marr parasysh resurset natyrore, numrin e madh të fuqisë
punëtore të angazhuar dhe rëndësinë në zhvillimin e sektorit të verërave dhe agropërpunimit, sektori i vreshtarisë shihet si sektor me rëndësi ekonomike për vendin. Në bazë
të ligjit për verëra Kosova është e ndarë në dy rajone të vreshtarisë, atë të Dukagjinit dhe të
Rrafshit të Kosovës dhe pastaj rajonet janë të ndara në nën rajone (veri dhe jug). Në
periudhën e paraluftës, sipërfaqet e kultivuara me vreshta kanë qenë shumë më të mëdha
sesa që janë sot.Në vitin 1988 sipërfaqja me vreshta në Kosovë ka qenë rreth 9,000 ha,
ndërsa sot në Kosovë kultivohen 3,117 ha, prej të cilave 769 ha janë me rrush tryeze dhe
2,348 ha me rrush për verë. Ngastrat e vreshtave kryesisht janë të vogla me një mesatare
prej 0.50 ha, e duke marr parasysh këtë fakt si dhe atë se vreshtat janë të vjetra si dhe
mekanizmi i vjetruar, kosto e prodhimit të rrushit është e lartë. Pjesa më e madhe, rreth
75% e vreshtave janë në pronësi të fermerëve ndërsa pjesa tjetër rreth 25% është në pronësi
të kompanive prodhuese të verës. Mbështetja përmes pagesave direkte ndikon drejtpërdrejt
në uljen e kostos së prodhimit, ndërsa përmes masave të zhvillimit rural mbështeten
investimet në infrastrukturë dhe makineri në sektorin e prodhimit dhe përpunimit të
rrushit.Në periudhën 2010-2016, sipërfaqja mesatare e kultivuar me vreshta në Kosovë
ishte 3,152 ha.Në vitin 2016 sipërfaqja me vreshta ishte 3,117 ha, 75% e së cilës ishte e
kultivuar me rrush për verë dhe 25% me rrush tryeze.Në krahasim me vitin 2015, sipërfaqja
me vreshta në vitin 2016 është rritur për 1.6%.Rritje më të madhe në përqindje në vitin
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2016 ka pasur sipërfaqja e kultivuar me rrush tryeze, përkatësisht është rritur për 3% ndërsa
sipërfaqja me rrush për verë 1%.Në vitin 2016 sipërfaqja me rrush tryeze është rritur për 22
ha ndërsa ajo me rrush vere për 27 ha.Sa i përket varieteteve të rrushit të tryezës të
kultivuara në vitin 2016, 33% e sipërfaqes së kultivuar me rrush tryeze është me Muskat
Hamburg, 23% me Muskat Italian, 16% me Afuz Ali, 11% me Kardinal dhe 17% me
varietetet tjera që kultivohen në sipërfaqe më të vogël e që janë: Moldavkë, Ribier, Demir
Kapi, Antigona, Rr. tryeze eksperimental, Viktoria, Black Magic, Mbretëresha, Groqanka,
Red Globe, Muskat Korrikut, Crimson Seedless, Michele Palieri dhe Rrush pa farë (AnonMBPZHR 2017)

Figura.4. Vreshtat në Komunën e Rahovecit (Anon-MBPZHR 2017)

Ndërtimtari - Viteve të fundit për shkak të nevojave për banim industria e ndërtimit është
bërë njëri ndër sektorët më të rëndësishëm në ekonominë Kosovare.Ky sektor vazhdon të
jetë një gjigand shumë i madh ekonomik për Kosovën, duke marrë parasysh nevojën për
ndërtime të vendbanimeve të reja dhe infrastrukturës rrugore. Qeveria e Kosovës ka
vendosur për qëllim që të lidhë vendin me vendet e rajonit që krojon një koridor të
rëndësishme në Maqedoni, Shqipëri dhe Serbi.
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Industria e tekstilit - Tekstili ka qenë sektori i dytë për nga madhësia në Kosovë, ndërsa
në kulmin e zhvillimit të saj 15 ndërmarrjet shoqërore të prodhimit të tekstilit kanë
punësuar më shumë se 1,000 njerëz dhe kanë arritur shitje deri në 35 milion euro.
Përkundër zhvillimeve të fundit në rajon, që kanë prishur lidhjet e tregtisë, analizat
ndikojnë se nga 55 deri në 65 milionë euro mund të arrihen me eksportim, në rast të
rikthimit të këtyre lidhjeve. Në këtë sektor ka mjaft hapësirë për investitorë që edhe njëherë
Kosova të prodhojë rroba të përfunduara nga tekstili i prodhuar në rajon (Anon-MEI,
Ekonomia e Kosovës 2020)
Turizmi- Potenciali turistik i Kosovës lidhet ngushtë me pozitën gjeografike të Kosovës, e
rrethuar nga të gjitha anët me male, dhe në qendër të Ballkanit, vendi ka potencial për
turizëm dimëror. Malet në jug të Kosovës, vendpushimet si Brezovica dhe Malet e Sharrit
janë mundësi shumë të mira dhe interesante për investitorët. Momentalisht vendpushimi i
Brezovicës përfshin tre hotele, dy restorante dhe nëntë ski-lifte që momentalisht janë pronë
shoqërore.Përpos Brezovicës, vend tjetër malor që shfrytëzohet për turizëm dimëror janë
Bjeshkët e Nemuna, të vendosura në perëndim të Kosovës. Mendohet se ky lokacion
turistik ka potencial për të pranuar deri në 30,000 vizitorë turistikë. Potencialin e këtij
rajoni veç më kanë filluar të shfrytëzojnë kompani të vogla private që kanë ndërtuar
komplekse private në fshatin Bogaj. (ANON-OEK 2017)
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4

NDIKIMI I PANDEMISË COVID-19 NË EKONOMINË E
KOSOVËS.

Në raportin për Kosovën, të Fondit Monetar Ndërkombëtar, që është publikuar në fillim të
muajit Prill, konstatohet që pandemia COVID-19, e ka goditur rëndë ekonominë e Kosovës.
Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ekonomia e Kosovës do të pësoj një tkurrje prej 5%.
Para shpërthimit të pandemisë COVID-19, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka parashikuar që
do të këtë një rritje ekonomike prej 3.5%. Sipas parashikimeve të Fondit Monetar
Ndërkombëtar, shpërthimi i pandemisë do të ndikoj me rënie prej 20% në sektorin e
turizmit, kryesisht i lidhur me vizitat e rregullta nga diaspora, të cilat për shkak të
kufizimeve në udhëtime, e kanë bërë gati të pamundshme realizimin e këtyre vizitiave.
Fondi Monetar Ndërkombëtar parashikon rënie prej 19% në eksporte, si pasojë e rënies së
kërkesës në nivel global dhe rënie prej 10 % në remitenca, për shkak të efekteve negative të
pandemisë COVID-19, në vendet nga është origjina e remitencave.Poashtu pritet rënie në
Investimet e Huaja Direkte dhe në të hyrat tjera financiare. Edhe Banka Botërore, në
raportin e muajit Tetor 2020, për të gjitha vendet e rajonit, përfshirë Kosovën dhe të gjitha
vendet e prekura nga COVID-19, parasheh vështirësi ekonomike. Sipas Bankës Botërore,
ekonomia e Kosovës, pritet të ketë tkurrje prej 8.8 % si pasojë e krizës të shkaktuar nga
pandemia Covid-19. Në bazë të raportit të fundit të Bankës Botërore për Kosovën, të
publikuar në muajin tetor të këtij viti, “përkundër lehtësimit në muajin qershor 2020 të
masave frenuese, ekonomia vazhdon të jetë në rënie, meqë tronditja nga COVID-19 ështe
duke ndikuar negativisht shërbimet e eksporteve të nxitura nga diaspora, investimet dhe
konsumin privat. Ekonomia e Kosovës pritet të tkurret me 8.8 për qind në vitin
2020”.Hulumtime tjera të besueshme, poashtu tregojnë ndikime shumë negative të
pandemisë COVID-19, në ekonominë e Kosovës.Për të matur ndikimin e masave kufizuese,
kundër përhapjes të pandemisë COVID-19, në sektorin privat, pesë organizata që
përfaqësojnë interesat e biznesit, kanë kryer një anketë të përbashkët.Sipas kësaj ankete,
përkatësisht të dhënave të përpunuara dhe të analizuara nga Recura Financials, 95% e
ndërmarrjeve të anketuara e vlerësojnë krizën e shkatuar nga COVID-19, si negative. 60%
e ndërmarrjeve të anketuara besojnë se pandemia COVID-19 rrezikon mbijetesën e tyre,
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ndërsa 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të
punësuarve (Cutler 2020). Edhe në hulumtimin e fundit të Odës Ekonomike të Kosovës me
të cilin matet çdo 4 muaj klima e të bërit biznes dhe konfidenca e bizneseve në sektorët me
relevantë të ekonomisë, tremujori i II-të i vitit 2020, tregon një gjendje jo të mirë të
bizneseve në vend. Rreth 80% e bizneseve kanë vlerësuar se kanë një gjendje jo të
kënaqshme biznesore. Në krahasim me tremujorin paraprak gjendja në këtë tremujor është
përkeqësuar akoma më shumë, përqindja e bizneseve që vlerësojnë situatën aktuale të
pakënaqshme është më e madhe për 47 pikë të përqindjes.Indikatori i konfidencës poashtu
ka shënuar rënie të madhe në krahasim me TM paraprak (rreth 37.3 pikë të përqindjes).
Konfidenca në rënie kryesisht u ndikua nga deklarimet negative të sektorëve kyç ekonomik
në vend. Indikatori i konfidencës në këtë tremujor është -44.7, dhe njëherit dhe vlera më
negative e shënuar ndonjëherë që nga vitit 2013 kur ka filluar të realizohet ky indikator
(Buzanovic 2020).

Figura.5. Mbrojtja e ekonomisë nga pandemia COVID 19 (Cutler 2020)
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5

METODOLOGJIA

Në këtë kapitull paraqitet qasja hulumtuese, strategjia hulumtuese dhe procesimi i të
dhënave nga mbledhja e të dhënave deri të analiza e tyre.
Metodologjia e kërkimit përfshin grumbullimin e të dhënave përkatëse nga metoda të
ndryshme të kërkimit dhe përpilmin e bazave të të dhënave në mënyrë që të analizohen të
dhënat dhe të arrihet një përfundim i saktë dhe i duhur.Metodat e hulumtimit ndahen në dy
kategori: kualitative dhe kuantitative.
Bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, është zgjedhur të përdoret metoda
kualitative si qasje hulumtuese.Metoda kualitative është zgjedhur sepse hulumtime dhe
studime të mëhershme vetëm pjesërisht kanë shpejguar pyetjen hulumtuese dhe nuk ka
dijeni të mjaftueshme për kontekstin e problemit dhe njohuritë aktuale përfshijnë fenomene
komplekse që duhet të organizohen dhe të analizohen më tutje.
Oda Ekonomike e Kosovës analizon dhe përcjell gjendjen ekonomike të Kosovës dhe qdo
herë propozon forma të reja dhe të teknologjisë së fundit të biznesit vendor dhe bënë
ndërkombtarizimin e ndërmarrësisë kosovare.Oda Ekonomike e Kosovës jep njëkontribut
shumë të madhënë zhvillimin e ndërmarrjeve, poashtu me profesionalizmin dhe
vendosmërinë e saj kontribon në përafrimin e biznesit kosovar dhe shoqërisë kosovare me
vlerat evropiane.
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6

DISKUTIME DHE KONKLUZIONE

Në këtë kapitull janë përmbledhur pikat kryesore nga i gjithë punimi për të shpjeguar më
mirë pyetjen hulumtuese.
Kërcënimi i përbashkët që e kemi duhet të na bëjë të gjithëve bashkë me disa nga fuqitë
kryesore që i ka njerëzimi: solidaritetin, kurajon, kreativitetin dhe lirinë e të menduarit.
Vënia në funksion e këtyre fuqive, na duhet edhe në rrugën tonë drejt rimëkëmbjes dhe
transformimit ekonomik. Krizat janë edhe mundësi e mirë për ndryshim, përshtatje dhë
vënie në funksion të energjive të reja për një transformim më gjithëpërfshirës.Pavarësisht
rritjes së vazhdueshme përgjatë viteve të fundit, burimet e kësaj rritje ishin tërësisht të
paqëndrueshme për shkak të rënjës së ekonomisë.Goditje më e rëndë kanë qenë kufizimet e
aktiviteteve ekonomike si rezultat i pandemisë COVID-19, e kanë lindur nevojën e
transformimit digjital të bizneseve në Kosovë në një dimension të ri digjital. Të gjitha
industritë dhe bizneset duhet të shfrytëzojnë mundësitë që ofrohen nga digjitalizimi, si për
të rritur përparësitë konkurruese, ashtu edhe për t’u mbijetuar vështirësive si këto të
shfaqura pas pandemisë qëështë shumë e vështirë të përmisohen.
Për të arritur këtë qëllim rekomandohen këto veprime institucionale:
1. Investimet në sistemin shëndetësor për të adresuar shëndetin e qytetarëve dhe për ta
mbajtur virusin nën kontroll
2. Fokus në dixhitalizim të administratës dhe të reduktimit të burokracisë. Gjithashtu
kompanitë të financohen për dixhitalizim të proceseve të tyre biznesore dhe rritje të
aktiviteteve biznesore përmes tregtisë elektronike
3. Program të përkrahjes të integrimit të kompanive kosovare në zingjirët global të
furnizimit
4. Program të veçantë financiar për përkrahjen dhe promovimin e sektorit të turizmit
dhe të gastronomisë, dy ndër sektorët me të goditur nga pandemia
5. Krijim të lehtësirave tatimore dhe ligjore për sektorin e ndërtimit, sektor që mund të
përfshihet nga kriza, në muajt në vijim, si pasojë e problemeve në cash-flow-n e
kompanive aktive në këtë sektor, përfshirë uljen e taksave për ndërtim dhe krijimin
e bazës ligjore për regjistrim të përkohshëm kadastral të objekteve në ndërtim
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6.

Stimulim të kërkesës agregate përmes stimulimit të blerjeve në periudha të caktuara
(për shembull 0% TVSH për blerjet gjatë fundjavës)

7. Krijim të instrumenteve financiare, për financim të tranzicionit në energji, drejt
zgjidhjeve me të qëndrueshme dhe me efiçiente të furnizimit me energji, për
bizneset dhe ekonomitë familjare Rimëkëmbja dhe transformimi ekonomik do të
varen nga një numër i madh i faktorëve, përfshirë mundësitë e ndonjë shpërthimi të
ri të pandemisë, kohëzgjatja e pandemisë dhe ndikimi i saj në konfidencën e
konsumatorëve dhe të bizneseve, por edhe nga aftësia e bizneseve për tu përshtatur
me “normalitetin e ri”.Qeveria duhet të jetë proaktive në sigurimin e mbështetjes
adekuate për qytetarët dhe bizneset, por edhe fleksibile në të njejtën kohë për tu
përshtatur me çdo rrethanë të re që mund të krijohet (Rukiqi 2020).
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